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Enkele

beschouwingen

kleurgroepen

over kleuren

bij Plooivleugelige

en

Wespen,

(r)

· door J. BEQUAERT

De kleur der lev ende wezens is wellicht onder alle eigenschappen
deze
die het spoedigst d e aandacht vestigt. Inderdaad berust het schoonheidsgenot dat wij bij h e t beschouwen
van vele dieren e n planten smaken,
grootendeels
op hunne harmonisch e kleurteekening.
D es niettegenstaande
is het opmerkelijk dat wij uit ee n wetenschappelijk
oogpunt veel b eter over
den vorm dan over de kleuren der levende wezens zijn ingelicht. Dit
is mijns inziens aan tw ee hoofdredenen
te wijten. Eene ee rste moeilijkheid
ligt in den aard zelf van het onderwerp.
Waarneming
in de natuur en
experiment
in den proeftuin of in het laboratorium
hebben al spoedig
geleerd ho e de kleur van een dier of plant van menigvuldige physische en
chemische factoren afhangt, die ten deele als erfelijke eigenschappen
binnen
het protoplasma,
ten deele buiten het organisme in de omgeving hunn e n

tl

(1) Voorgedragen op het XXI• Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres te Brugge, 6" Augus1922.
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FIG. 1. Verspre iding sgebied van Eumenes maxi/losus (de Geer) en hare verschillende kleurvormen : t. algemeen verspreidingsg~ bied der soort ; 2. E . maxi/losus, typi sche vorm ; 3. E. m . var .
xanthurus (Saussure); 4. E . m. var. dimidiatipennis (Saussure) ; 5. E . m. var. reginus (Saussure);
6. E. m . var. nigrifarsis (Meade Waldo); 7. E. m . var. tropicalis (Saussure) ; 8. E. m . var. circi-
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Fig. 1.
na/is (Fabricius); 9. E. m. var. fulvipennis (Smith); 10. E. m, var. pulcherrimus (A. von Schut- ·
thess); //.E. m. petiolatus (Fabricius); 12. E. m. var. Latreillei (Saussure); 13. E. m. var. fenestra/i$
(Saussure); 14. E. m. var. conicus (Fabricius).

invloed doen gevoelen. Daarbij moet worden gevoegd dat de beoordeeling
der kleur in hooge mate subjectief is. Methoden om een bepaalde kleur op
streng objectieve wijze te beschrijven of te meten zijn te omslachtig en
gewoonlijk niet op levende wezens toepasselijk,
vooral .waar het kleine
voorwerpen
geldt. Om kleuren te beschrijven 1poeten wij in de praktijk
meestal overgaan tot vergelijking
met conventioneele
kleurenreeksen,
waarvan nu een aantal voortreffelijke ten dienste van den bioloog staan :
Saccardo's <<Chromotaxia >J, Oberthür's « R épertoire des Couleurs ))' maar
vooral Ridgway's « Col or Standards and Col or N omenclature >> (W ashington, D. C., 1912). Dit laatste werk wordt nu in de dierkunde algemeen
gebruikt en bewijst uitstekende diensten in de beschrijvende systematiek.
In d e entomologie wordt vaak aan kleurenkarakters
eene hooge systematische en biologische beteekenis gehecht. In vele oudere en zelfs in
sommige nieuw ere werken speelt de kleur bij h~t beschr-ijven der soorten
de hoofd r ol. Dit is wellicht te wijten aan het feit dat de geringe afmetingen
der m ee ste insecten het onderzoek van den lichaamsbouw erg vermoeilijken . Juist om reden van het veelvuldig gebruik der kleurteekening in de
entomologie is het echter van belang dat wij de waarde en de beteekenis
der kleurenkarakt ers van naderbij Ie.eren kennen.
In deze verhandeling wensch ik over dit onderwerp een paar beschouwingen mede te deelen, die, alhoewel op mijn speciaal studiegebied gewonnen, toch, naar ik meen, op de .aandacht van alle biologen kunnen
aanspraak maken. Vooraf moet ik echter verklaren dat naar mijne ervaring
over de wa arde der kleuren voor de beschrijvende
systematiek oogenschijnlijk geen algemeenen regel kan worden opgesteld. In sommige groepen, - b. v. bij vele Diptera en lepidoptera, - kan de kleurteekening
over 't algemeen zeer stand v astig zijn, terwijl zij bij vele soorten uit
ander e groepen
sterk variëert. H et kan zelfs gebeuren dat verwante
soorten, - uit dezelfde familie of zelfs _binnen de grenzen van éénzelfde
genus, - zich desaangaande verschill end gedragen.
Sinds een aantal jaren h eb ik uit de natuurlijke groep der Plooivleugelige Wespen (Hymenoptera Diploptera: Vespidce, Eumenidce en Masaridce der
oudere schrijvers) vele duizenden exemplaren uit alle deelen der aarde
kunnen onderzoeken,
en werd daarbij tot de volgende resultaten gebracht
I. Bij nag enoeg all e Plooi vleug .elige \Vespen .is de kleurteekening meer
aan veranderlijkheid
onderhevig dan de lichaamsbouw.
Uitzonderingen
aan dezen regel zijn zeldzaam en dan meestal beperkt tot soorten die binnen
zeer eng e grenzen leven, b. v. op een eiland of op een bergketen. Daarbij
moet echter niet uit het oog word en verloren dat alle k enmerken (of eigenschappen), ook de morphologische,
binnen bepaalde gr enzen variëeren.
Dezen eersten regel zal ik aan paar voorbeelden toelichten :

r. Eumenes maxillosus (d e G ee r). D eze groote, eenzaam lev ende wesp
bewoont een uitgebreid gebi ed in Afrika, Madagaskar,
het Orientaal en
Maleisch gebied, Nieuw Guine a , Noord-Australië
en de Salomon Eilanden.
Op vele plaatsen is zij uiterst gewoon. Met uitzond ering van haar grootte,
zijn d e morphologische
kenm erkei1 dezer soort nagenoeg onveranderlijk.
Zij komt echter in een aant al kleurvormen voor, waar:van de voornaamste,
m et haar verspr eidingsgebied, hieronder worden opg esomd (Zie de kaartjes,
Fig. 1). (1).
(1) Voor eene system qtische studie dier vormen zie mijne verhandeling

Nat. Hid., New York, XXXIX, 1918, blz. 56-69.

in Bull. Amèrican Mus.
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(a) Typische vorm : · Afrika (met uitzondering
va n N oord-Atrika),
zuidwest Arabi ë en Mada ga skar.
(b) Var. fenestralis (Saussure): tropis ch Afrika tusschen 15° N.Br. en
r 3° Z. Br. in W es t-, 27° Z.Br. in Oost-Afrik a .
(c) Var. tropicalis (S aussure) : regenwoud geb ied van \Vest-Afrik a en
van het Congo-B ekke n.
(d) V ar. pulcherrimus A. v. Schulth ess : Oost-Afrik a tuss ch en den
E ve naa r en 34° Z. Br. (P ort Elizabeth), tot in Katanga ten \Vest en.
(e} Var. reginus (S aussure): Madagask ar.
(j) Var. dimidiatipennis (Saussure):
Noordoo st-Afrik a van Zuid- Alg eri ë
t ot Som aliland . Arabië, P ales tina, Perzi ë en No ord wes t-Indi ë ; ee n vo rm
der do rr e land strek en .
(g) Var. xanthurus (Sa ussur e): Indi ë, Achterinclië, In sulin de, Nieuw
Guin ea en d e S alomon Eilanden.
(h) Var. conicus (F ab ri cius): Orient aa l gebied,tot Zuid-Chin a, In sulin de .
(i} Var. circinalis (F ab ri cius): Indi ë, Achterindië,
Sum 2.tra, Java en
Borneo.
(j) Var. petiolatus (F ab ri cius): Ori ent aa l geb ied to t Zuid-Chin a en
In sulinde.
(k) Var. Julvipennis (Smith) : Celeb es en de Phillippijnsche Eil and en .
(/) Var. nigritarsis (Meacle Walclo): Noordoost-Australië.
(m) Var. latreillei (Sa uss ur e) : N oorcloost-Australië
tot Nieuw-ZuidWales, Nieuw-Guin ea. E. philantes S aus sur e, E. Latreillei petiolaris W. A.
Schulz en E. latreillei butonensis W. A. Schulz zijn sle chts licht e kleurafwijkingen van de va r. latreillei. (r)
Sommige di er kl eurvorm en zijn ov er ee n uitg es tr e)<.
t gebied verspreid :
b.v. de typisch e maxillosus, de var. conicus, enz., an dere daa r en tege n zijn
veel m ee r bep erkt : b . v. de var. reginus op Madagas kar , de var. tropicalis
in het Afrikaansch regenwoud, de var. julvipennis op Celebes en de Philippijn sc he Eiland en, enz. Opmerkelijk is dat, . in dit laa tste geval, in den
r ege l tw ee of m ee r dier kleurvormen
h etz elfd e geb ied sa m en bewon en :
b. v . de typis che maxillosus en de va r. reginus op Ma dagaska r ; de typ is che
maxillosus, de var. fenestralis en de va r. tropicalis in h et Afrikaansch r ege nwoud ; enz. Dit sluit echt er ni et uit dat tuss chen de meeste dez er kl eurr asse n geen overgangen bes t aa n.
2 . Synagris cornuta (Linnaeus).
D ez e soort is ee n der m ees t gewone
eenzaam levend e w es pen van het Afrikaans ch woudgebied. Alho ewe l h aar
verspeidingsgebied
dus be tr ekk elijk kl ein is, variëe rt zij niettemin bijna
evenveel in kleur als Eumenes maxillosus en men kan desaa ng aa nd e volgende
vormen onderscheiden (Zi e het kaa rtj e, Fig. 2). (2)
'
(a) D e typis che vorm vindt men in Opper-Guinea,
va n Sierr a L eone
t ot K am ero en. In B eneden-Guinea (G aboe n , Beneden-Congo en Angola)
is de kleur reeds lichtj es gew ijzigd tot ee n overgangsvorm naa r .de vo lge nd e
varieteit.

(!) Vroeger werd de var. Latreill ei door mij met de var. petiolatu s vereenigd. Na onderzoek
van een uitgebreid materia al in het Unite(I St ates National Museum en in het Britisch Mu se um denk
ik echter dat Latreill ei als een afzonderlijke kleurvorm moet worden beschouwd.
(2) Zie Bull. American Mus . Nat. h ist. New York, XXXIX . 1918, blz. 204-2 14, voor een beschrijving der soort en Pl. II voor afbeel ding en van hare v;;rieteiten. Op de ze pla at verbeeldt de Fi g. 2
« Variety cornuta (Linné) • niet de typi sc he vorm der soo rt , maa r wel de var. rufobasalis.

Fig. 2. Verspreidingsgebied der kleurvormen van Synagris cornuta (Linnaeus): la, grens van den typischen vorm ; lb, grens der var.
J. Bequaert ; Ic, grens van ,iet gebied der overgangsvormen tusschen den typischen vorm en var. rujobasalis; 2. grens der
varleteiten Didieri (R. du Buysson) en basalis (Mocsary) ! 3. grens der varieteiten similis J. Bequaert, maculata J.Bequaert en jlavofasciata
J. Bequaert. De grofle, onderbrokene lijn Is de grens van het West-Afrikaansch Woudgebied.
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(b) V ar. rufobasalis J. Bequ aert : dit is de gewo n e vonn in h et woudgebied van Opper-Congo ; nu en d an ontmoet m en ec hter ook exe mpl aren
die n aa r den typi sc hen vo rm overh ellen en zulk e zijn vooral gewoon aan
d e grenzen va n h et wo ud in de U ele landstr ee k.
(c) Var. ituriensis J. Bequaert : · dit is ee ne lichte afwi jkin g va n de
voorgaande var iete it die hi er en daar met h aa r voorkomt.
(d} Var. rufithorax J. B equ ae rt: is mij t ot hi er toe slec ht s van Malela,
aan de monding va n de Co ngo bekend.
(e) Var. Didieri (R. du Buysson) : in h et ce ntr aa l Congo b ekk en va n het
m eer L eopo ld II to t de n voe t va n h et Ruw enzor i geberg te .
(f) V a r. basalis (Mo csa r y): Ugand a en het Ituri bek ken in Belgisch
Congo.
(g) Var. similis J.B ~qu ae rt: Ituri en Semliki bekke n in Belgisch Congo.
(h} Var. maculata J. B eq u aer t : m et de voo rgaande varie teit.
(i) Var.flavojasciata J. Bequ ae rt :_Ituri bekke n in B elgisc h Congo.
Hier ook is een zekere geograp hi sc h e segrega ti e t e bespe ur en, alho ewe l
in h et Ituri be kk en zeven dezer n ege n kleurvormen sa m en zijn te vi nd en en
soms ze lfs_in deze lfde loca lit eit worden gevangen (b . v. te Medje). Verder
mo et wo rd en opg emerkt dat in dit geva l de kle ur vo rm en niet zoo sc h erp
zijn gesc h eiden als bij Eumenes maxillosus. Men k an ze n am elijk in drie
groep en b r enge n: r 0 D e typische vorm en d e variet eiten rujobasalis, ituriensis en rujithorax, die ond er elkander doo r m enig vul dige ove r gangsvorme n
zijn verbonde n , alho ewe l in den regel éé n der vor men in ee n bepa alde
lo ca lit eit ov erheerscht.
2° De var. Didieri, me t gee lwitt e zijv lekke n op het
tw eede t ergie t; indi en de vlekke n zich uit! )rei.den en tot ee n dwarsband
samenvloeien,
bekomt men d e va r. basalis ; soms oo k kunnen de vlekken
slechts als spo r en aa ngeduid zij n, een ov ergang tot de var. rujobasalis.
3° D e va r. similis is ee n m elanis ti sche vo rm, waarbij de rosroode te_ekeni ngen n age n oeg volledig verdw ijn en ; indien dit gepaard gaa t m et gee lwitte
zijvlekken op· h et tweede ter giet , h ebbe n w ij d e var. maculata ; terwij l in
de var. flavojasciata d eze zijvl ekke n to t een dwarsband
samen sme lt en.
S ommi ge dezer kl eurvar ieteiten zijn we lli cht anders niets da n uit ers t en in
de in divi du ee le var ia tie ; and er e kunnen misschien door kruising tot stand
kom en . V oorloopig kunnen wij daarover nog moeilijk oordeelen,
alho ewe l
h et opmerke lijk is dat soms twee kleurvariet ei ten of ove r ga ngsvor m en uit
h etz elfd e n es t wo rd en gekweek t.
Synagris cornuta vertoon t eene v erd ere bijzonderheid die een oogenb lik
o nze aa nd ac ht mo et vest ige n. Z ooa ls de sp ec ifieke n aa m (cornuta) aa nduidt,
draagt deze de wesp als sex u ee l secundair kenm erk in het mannelijk
geslacht, een hor en ot gewe i op den voe t vsn elk der m andib els. Nu is de
lengte en vorm d eze r h orens aa n sterke in divid uee le veranderlijk onder h ev ig : in de meest e geva llen zij n zij on gevee r eve n lang als de mandibels; ma ar men v in dt ook stu kke n waar de hor ens vee l lang er zij n, tot
tweemaa l of meer de leng te d er mandibels bereiken en teve ns ee n of twee
h oek ige uitst ee ks els of rudiment air e vertakki nge n ver to on en ; omgekeerd
worden d e h orens in sommige exe mplaren zeer kl ein of zijn slec ht s eventjes
door bu ltj es aa ng ed uid. De verande rlijkh eid dezer horen s is naar 't schijn t
a nders nie ts dan een int eressa nt geva l van gewone Huctu eerende var iabili t eit, en h et zo u zeke r de mo eit e loone n dit op een uit gebreid ma teri aa l
sta ti sti sc h te onderzoeken . Z oovee l is zeker da t m en d eze ve r sch ill en niet

--

--

tot h et begrenzen van morphologische
ra sse n kan benuttigen, d aar m en
tu sschen de ex tr em en alle overga nge n vindt en m en verder uit h et ze lfde
n es t of althans uit éé n kolonie ne sten m ann etj es met h orens van zeer
verschillende lengten kan kw eeke n. D eze lfde veranderlijkheid der h oren s
wordt in de verschillende
kleurr asse n waargenomen, zoodat wij hier ee n
geval h ebbe n waar ee n morphologisch. kenm erk minstens even veranderlijk
is als de kl eurt ee kening, maar h ee l on afh ank elijk van deze laa tste
varië ert. (r)
II. E en twe ede belangrijk versc hijns el b ij de Plooi vleu ge lig e Wespen
is het feit dat in een be p aa lde st re ek in den rege l een aa nt al soorten same n
wonen die, alho ewel door in grijp end e morph ologi sche bijzonderhed en
verschillend,
to ch d ezelfd e kl eur enli vr ei dra ge n en zoo oppervlakkig op
elkander gelijken. Mee stal ka n men voor elk geog r ap hi sc h of klim a ti sc h
gedeelt e der aard e een of m ee r typische kleurteekingen
onder de Plooi vleuge lige Wesp en aa nduid en en dez e zooge naam de « kl eurgro epe n »
kun en z ich ook over and ere H ym enopter a of ze lfs over and er e In sek t en
uitbr eid en. (2).
Zoo, b.v., zijn in W est - en Centr aa l-Europa zwa rt e Wespen met
s afr aa nge le dw arss tr ep en op h et acht erlijf en ee n aan tal dergelijk e vlekk en
op kop en thor ax (h et gewo ne w es pen -type ) ve rr eweg de m ee rd erheid, en
dit geldt ook voor h et koud ere en voc hti g gede elt e van Noo rd- Ame rika.
Sommige der Hawaiïsche Eiland en bezitten talrijk e end emisch e soo rt en va n
h et ge nu s Odynèrus, alle zui ver zwa rt gek leu rd m et zwartblauw bero okte
vleugels. In het E thi opi sc h geb ied, in Afrika t en zuid en va n S aha ra , komen
ee n aanta l bijzonder e kleurtyp en voor,waarop ik vroeger re eds de aa nd ac ht
h eb geves tigd. (3) Ik beper.k m ij t ot he t aa nh alen vae twe e voorbeeld en :
r. De Synagris cornufa-groe p beva t ee n aa nt al Afrikaansche soort en uit
de genera Synagris en Odynerus di e alle nag enoeg de vo lgende kleurenlivrei
drag en : kop, thor ax en pooten zijn roodb ruin , h et bove ngedeel te va n den
kop en de mesonotum al of gedee lt elijk zwa rt, het ac ht erlijf zwart met
bru inr oode b a sis, de vleu ge ls zwartbl auw. D e volg end e soort en be h oore n
t ot deze groep : Synagris cornuta var. rujobasalis J. B eq uae rt, S. rujopicfa
Tull gr en, S . versicolor A. v. S chulth ess , S . huberti va r. clypeata (Mo sca ry),
Odynerus inermis (M osca ry), 0. mephisto (Grib odo ), O. niloticus (S auss ur e),
O . rujoniger J. B eq uaer t, en O. uncatus Tullgr en. Ik ken ook ee n soort
Cerceris, waarschijnlijk onb eschr eve n, die dezelfde kl eur teekening vertoont.
2 . De Synagris calida-b eva t soor ten die zwar t zijn met ora nj e roo d
uit eind e van het ac ht erlijf (d e dri e t ot vijf laa t st e segme nt en) ; de vleuge ls
zijndonker zwartblauw. D eze kleurteekening is uitsluit end bij Afrikaansche
wespe n bekend en komt er bij ee n groot aa ntal soorten voor : Synaris calida
(Linna eus), S. abyssinica Guérin, S . abyssinica var. emarginata (S auss ure ),
S . analis Saussure, S . carinata S aus sur e, S . elephas Ern. Andr é, S. Kohli
(IJ De variatie der horens op de mandibels bij S. cornuta is een mooi voorbeeld van Darwin's
regel dat « apart developed in any species, in an extraordinary degree or manner, in comparison
with the same part in ailied species, tends to be highly variable . » (The Origin of Species , 1860,
blz . 136).
'
(2) Het bestaan dier kleurgFoepen bij de Plooivleugelige Wespen was het eerst klaar aangeduid
door R. C. L. Perkins (zie Proc. Cambridge PhlL Soc" IX, 7, (1897) 1898, blz. 378-380 ; en Trans.
Ent . Soc. London , (1912) 1913, blz. 677-701).
(3) Zie' Bull. American Mus. Nat. Hist. New York, XXXIX, 1918, blz. 124-127.
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Maidl, S. negusi R. du Buysson, S. spiniventris (Illiger), S. spinosuscula
Saussur e , S. vicaria var. luteopicta Maidl, 0dynerus anceps (Gribodo),
0. ardens Gu érin, O. forticulus (Kohl), 0. incensus (Gribodo), 0. Magrettii
(Gribodo), O. natalensis (Saussure), O. sirdari (Moris), O. synagroides (Saussure), O. ventralis (Saussure); en 0. xanthurus (Saussure). Verder zijn ook
een aanta l Ps ammo chariden en S co liid en n agenoeg op gelijke wijze
gekleurd en R. E. Turner heeft onl angs ee n .Afrikaansche
Cerceris synagriformis beschreven di e eve nzoo is geteekend.

***

<.

W elke praktische en th eo reti sc h e conclu sies kunnen WIJ nu µit de
voora fgaa nd e feiten afleiden ?
r. D aa r de kleurte ekenin g bij d e Plooivl eug elig e Wespen blijkbaar
zoo uit er st veranderlijk is en in ruime m at e on afhankelijk va n de morphologi sc he kenm erk en variëert, sc hijnt de m ee ning gestaafd dat in deze groep
de ve rw an ts chap in d e eerste plaats door d en lichaamsbouw is uitg ed rukt.
All e exe mpl ar en die, binnen d e grenzen d er gewo ne fluctueerende vari abiliteit, dez elfde structureele kenmerk en vert bo nen, behoor en tot één sys tem atisch e eenheid di e ik in mijn t axono mi sc hw er k alsé énsoortheb
beschouwd .
Dat wij de kl eur en d aa rbij voorl oop ig n agenoeg ga ns ch mo eten ter zijd e la ten
is genoeg aa ngeduid, niet allee n door de sterk e ver anderlijkheid der kleurteek enin g, maar meer nog door h et bestaan va n een aa nt al w el gekenm e rkte
morphol og isc he soor ten die alle in h etze lfde kleurenkleed zijn gehuld. De
mind er e waarde der kl eur tege n ove r de s tru ctuur bij de systematische
studi e dezer wespen mo et n oo it uit h et oog worden v erlor en. H et gebeurt
soms d at d e mo rph olog isch e verschillen tus sc h en tw ee n auw verw ante
soor ten uit er st gering zijn of all en bij ee n d er seks en (bij voorkeur de m annetj es ) duidelijk waar te n emen. Zu lks is het geval, b. v ., in Europa m et
Vespa vulgaris en V. germanica ; in Noo r d Ame rik a met V. communis en
V. occidentalis . Beschrijvingen
di e uitsluit end op kle urt ee kening en st eun en
zijn bij de Plooivleug elige \V espè n voor h et erk enn en d er s oo rten nage no eg
waardeloos.
M en m oe t d eze in sekt en in hunne min ste m o rpholo gis ch e
details nauwk euri g beschrijven en zoo m oge lijk afb ee ld e n.
Overigens m oe t ee n soo rt besc hrij vin g ni et enkel ten doel hebb e n het
no em en of b epa len van ee n of a nd er exe mpl aa r to e te laten, alhoewel dit
oo k voor de bio log ie en de to egepas te ent omo logie ni et zond er belang is ,
m aa r w .ij mo eten er n aa r str eve n met allè eigensc h appen de r soort bekend
t e wo rd en om zoo d e s tu d ie d er verwa nt schap en phylogenie mog elijk te
mak en. Het is slec hts door een voll edig e studi e der soorten dat wij er
kunnen in ge lukk en de ge n er a en h ooge r e sys tematische
groep en op
n atuurlijke wijze t e b eg renz en. Phy loge n etisc h gesproken geloof ik dat de
morphologische kenmerken d er soort bij de Pl oo ivleug elig e W epse n oud er
zijn dan de kleurt ee kenin g.
2 . Alho ewel, mijns in zien s , d e kleur aan d e stru ctuur ond erg esc hikt is,
mo et ec ht er de o pgave der kl eurte ekening en vooral de studie de r ver sc hill end e kl eurvorm e n waarond er elke morpho logische soort zich voordoet, ni et worden verw aa rl oos d. Ik ben van gevoelen d a t h e t b epa ald
nutti g is d eze kl eurv o rm en, voor zoov er zij praktisch kunnen
worden
onderscheid en, met n amen te voorzi en en aldus in d e taxonomie
ee n
bep aa ld e pl aa ts te geven. Mc A tee (1) sc hrijft d es aanga a nd: « It being true
(1) Entom . News , XXXI , 1920, p . 52.

that very distin ct color forms in a structurally
homogen eo us complex, th e
species, are n o t unu sual in ins ec ts, sorting and namin g them would seem
to be demanded by the practic al considerations
of making a co llection
appe ar to h ave reall y been classified, an d to h ave names by which th e
forms ca n be r eferr ed to in exc hanging and in recording notes upon th em .
If th ey are left unnam ed ,no phas e of studying th em will adva nce so r apidl y ,
nor will fin al understanding
of them be reach ed so soon, as will be th e
case if the y are described an d n amed. >i Met dez e beweegrede ns ben ik h et
volkomen eens.
'
McAtee toont ook aan dat bij ins ekten een vorm, va n mindere waarde
dan de soort, to t een der drie volgende ca tego ri ën kan behooren : (r)
(a) Het kan een ec ht e ond ersoor t of geographisch
ras zijn (stirps of
subspecies) ; dat is in den zin der ornith ologen, een groep bijzonder gekleur de individu en die tot een bep aa ld gebied is beperkt en door overgangsvorm en is verbonden
met and ere ondersoor ten die ve r sc hill end e, alhoewe l
vaak n aburig e onderdeelen van h et ve r sp r eidingsgebied der morphologische
soort bewonen . Zulke rassen ve rschill en in reg el door meer da n een
kenmerk.
(b) Het kan ee n kleurphase zijn, teweeg gebracht door al of gedeeltelijk
ontbreken van pigment (albini sme ), of door h et overwegen van ee n bepaalde kleur : zwart (mel anisme), rood (ery thrism e), enz. Zulke afwijkend
gekleurde indi vid uen komen oogenschij nlijk zonder r ege l, sporadisch te
voorschijn over het gansche vetsp r eidingsgebied
der soor t, en worde n
soms aberraties genoemd . Andere schrijvers beschouwen ze als spo rten of
mut at ies in den zin van De Vries .
(c) Het kan ook ee n vorm zijn di e alle eigensc h appe n eener ond ersoort
vertoont maar niet tot een bepaald gebi ed is beperkt, altha ns and er e kleur vormen niet u itsluit. Zulke vorm wordt vaak varieteit genoemd.
Ik zou daarbij nog ee n vierde cat ego ri e will en voegen voo r de h etero zygotische individuen die door kruising van t wee kleur vo rmen ee n er soort
ontstaan.
Zulke hybriden moeten ong etwijfeld voo rkom en wa ar twee ot
meer kleurvormen
ééner soort samen leven. In me nig geva l is h et bestaan
van overgangen tuss che n bepaa ld e kl eurvarieteiten eenvoudig aan kruis in g
toe t e sch rijv en.
Ongetwijfeld bestaan bij de Plooivleug elige Wespen kleurvormen die
in elk dezer vie r categorien zoude n pass en. Voor 't oogenblik is h et ec ht er
in de meeste geva llen onmogelijk tus sc h en deze ee n onders cheid te maken .
Daarom heb ik voorloopig alle kleurvormen bij deze wespen als « varie teit en » beschreven. Bij Eumenes maxillosus , b . v., kan ik geen doorgrijpend
verschil besp eur en tusschen kl eurvorm en di e ee n eigen beperkt geb ied
bewonen en zu lk e die over een groot gedeelte va n het verspreidingsgeb ied
der soort samen met andere kleurvormen
leve n. All e schijnen eve ngo ed
gefixeerd . H et is opm erkelijk d at in dit geval de m ees t e kleur vo rmen niet
door overgangen zijn verbo nd en, alho ewe l zij ten duidelijkste van hoog ere
waard e zijn dan de kl eurp hasen. Het geval van de typis ch e Synagris cornuta
en har e var. rujobasalis komt het na ast tot het begrip d er« ondersoort >l in
gebruik bij de ornithologen, · daar beide kleurvorm en hi er geograp hi sc h
zijn gescheiden en in h et overgangsgebi ed door tussch envonnen verbond en.
Echt er ".olgen de andere kleur vo rmen van S. cornuta d eze n regel niet.
(1) Entom. News, XXXI, 1920, p . 53.
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Terloops
w il ik hier nog aa n stipp en dat wij in de huidig e system ati ek
als typisc hen vorm ee ner soort beschouwen gee nszin s overee nst emt met
den vorm die voor de soort h et m ees t kenmerkend is, ofwe l veelvuldigst
voorkomt, ofwel over het groo tst e gebied is vers pr eid. H et is anders niet
dan d e vor m die h et ee r st werd beschreven en, n aa r de r ege ls der prioriteit,
den soo rtsn aam moe t behouden. W elk e vorm ee ner soor t h et eerst wordt
b esc hr even is n at uurlijk lout er toeval.
3. Het variëeren der kleur is eve nmin t oeva llig als a nd ere variaties,
maar we lk e oorzaken hi er in 't spe l zijn kunnen wij voora lsno g slech ts
gede elt elijk ve rmoede n. H et bes taa n in een be p aa ld gebie d va n zooge n aamde <<kleurgro epen )), d. i. van ee n aa nt al morphologische
soort en die
dezelfd e kleurenlivr ei dragen, is ee n geval van parallel e varia tie of, zooa ls
and er e h et n oemen, convergentie. In alle de soor ten va n één kleurgro ep is
d e evo luti e der kl eurt eeke ning blijkbaa r op h etz elfd e doe l afgegaan, ee n
mooi voorbee ld va n or th ogenesis .
W elli cht valt nie t te be t wis t en dat, naas t innerlijk e voorwaarden en
str ekkingen van h et pro t op lasma, hier ch em is che en ph ys isc h e factoren in
d e omgevi n g va n groo t bel ang zijn. In har e be langrijk e st u die der kl e ur bij
Polistes, komt M ej. Enteman (r) tot de concl u sie d at d e k leurent ee kening
d er wespe n door cl~ co mbin atie van twee soorten p igment word t voortge bracht, die d e eene in d e cuticu la en de ande r s in de hypode rmi s zete lt . De
verhouding
tuss che n de ho evee lh eid d eze r tw ee pigmenten zo u afwisse len
onder den in vloed de r omg ev in g , vooral de r tem p erat uur en d er vochtigh eid, en de kleurt eeken in g zo u aldu s door h et klimaat worden bepaald . D a t
deze r ege l van algemee ne to epass ing is schi jnt mij ec ht er zeer twijfe lac hti g. Sommige varieteite n van Eumenes maxillosis zijn, we l is waar, ofwe l
tot h et tropisch regenwoud,
o fwe l t ot ee n dorre woestijnstreek bepe rkt,
ma ar a ndere zijn sc hijnb aar in hare verspreiding van h et klimaat gansch
o n af h ank elijk. Van Synagris cornuta kom en ni et min dan zeven kleurvariet eit en binnen d e grenze n van h et eenvo rmi g wa rm e en voc hti ge Ituri- wo ud
voor. V ee l min nog is h et duid elijk h oe h et klimaat voo r h et ontst aa n der
kl eu r groep van Synagris calida soor t en in het vochtig r ege nwoud, in h et
dro ge savannag eb ied en ze lfs in uit ers t dorre gedee lt en van de Soedan.
Sommige n atuuronderzoekers
zull en hier ook w el h et too verwoo rd
sele cti e of n atuu rke u s uitsprek en en h et k an niet geloochend wPrden dat
voor hun standpunt vee l k an wor den bijgebrac ht. Het overwegen van
b epaa lde kleur en groe pen in eenze lfde gebied kan imm ers als een geval van
mi metisme of b esc h ermende n aboo t sin g worde n opgevat,
cl. i. als ee ne
inri chting door natuurkeus t ot st and gebrac ht met h et do el deze soorten
t egenover h are vija n de n te besc hutt en . Door spec ialist en o p dit geb ied
worden mees tal dr ie soor ten mimetisme bespro ken : (r) Het schuilende
m imet isme, waa r b ij het die r op ee n of and ere wijze in zijne omgeving voo r
zijn e vija n de n onzic htb aar word t en aldu s on tsn ap t. (2) De ge lijk enis va n
zw akke, onbesch ermde soorten op zulke die wel tege n h are vij and en zijn
b esc h ermd, zoodat roofdieren be id e . verw arren en ge lijktijdig verwaarlo ozen of vermijden. (3) D e gelijke ni s onder elkand er van soorten die elk
afzonde rlijk tegenover roofdi eren we l zijn besc hut , m aar er to ch belang bij
h ebbe n zic hzelf zoo spoed ig moge lijk aan h are mogelijke vijand en als
·( 1) Zie Wil hel mine M. Enteman. Col oratlon in Poli sf es. Carnegie Jnstitute of_Washington,
Pub!. N° 19, 1904, pp. 70-71.

gevaarlijk bekend te maken om niet bij vergissin g te worden verni eld. In
de beide laatste gevallen zijn de dieren m eestal door schrelle teekeningen
of kenmerkende gebar en ze er in 't oog vallend. (r)
Alle Plooivleug elige Wespen zijn, alth ans in h et vrouwelijke geslacht,
het voornaamste voor h et voortbestaan det soort, m et een angel gewapend .
Wil men derhalve de kl eurgro epen dezer w esp en als mimetisme opvatten,
dan ligt het voor de hand dat zij slechts in d e derd e der hierboven opge ·
somde gevallen kunn e n worden gebracht. D e theor etische verklaring is
dan gesteund op tw ee verond erstelling en. In de ee rst e pl a ats is het noodig
dat roofdieren voor deze ins ekten vijand en va n be lang zijn, zoodat hun
invlo ed door verni eling der min gewon e en derh alve min bekende vari ati es
gewichtig geno eg is om op d en duur in de ev oluti e der soort b epaa lde
vari aties te bevoord ee lige n en aldus e en al ge m ee n ve rspreid kleurent ype
tot stand te bren ge n . Dit is moeilijk t e b ewij ze n . In de teg enwoordi ge
huishouding der natuur schijn en p arasiet en van vee l groot er gewicht dan
roofdieren om het aa nt al individu en der soo rt binn en be paalde grenzen t e
bep erken. And erzijds is het ook voor de th eori e noodig dat de roofdi er en
wespen van een kleu rg ro ep feitelijk aan h a re kl eurt ee kening als geva a rlijk
erk ennen en vermijd en . Ook deze verond erst ellin g is slechts onvoldo end e
op feiten gesteund. V eelee r schijnt h et dat so mmi ge ro ofdier en ook vo or
w espen geducht e vijand en zijn die zich gee nsz in s doo r den angel la ten •
afschrikken. Eind elijk mo et w ord en opg e merk t da t de theori e wel een keus
tuss chen vers chill end e va ri a ti es toela a t, m aar ove r den oorspron g d er
vari aties zelf in 't dui ster blij ft. Z elfs indi en de kl eur gro epen der w esp en op
de hierbo v en aa nge duid e w ij ze door selec tie we rd en voortgebr ac ht, m oe t
nog worden verkl aa rd waa rom een a ant al m orph olo gische soorten in ee 11
bepaald gebi ed, en elde rs ni et de neigin g vert oo nd en om in een bep aa ld e
inri chting te vari ëe r en en aldus aan de n atuurk eu s het noodig e m ateri aal
te verschaff en w aa ruit ee n kl eur gro ep kon wo r de n opgeb ouwd. (2)
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(1) Zie E. B. Poulton. Essays on Evolution. Oxford, 1908 x1viii
479blz.; en A. Jac;oby.
Mimikry und Verwandte Erscheinungen. Braunschweig, >< 216 blz.
(2) Zie voor een kritiek van het wespenmimetlsme, F. Heikertinger. Die Wespenmimikry oder
Sphekoidie. Verb. Zo ol. Bot. Oes . Wien, LXX, (1920\ 1921, blz . 316-385.
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